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МУҲАНДИСЛИК СОҲА ТЕРМИНОЛОГИЯСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ
ЛИНГВИСТИК ТАДҚИҚОТЛАРИ
Нурматова Гўзал Хакимовна,
Навоий давлат кончилик институти ўзбек ва чет тиллар кафедраси доценти
E-mail: g.nurmatova77@gmail.com
Аннотация: Ушбу мақолада бугунги кунга қадар тилшунос олимларнинг
терминлар борасида қилинган ишларнинг фикр ва мулоҳазалар берилиб, терминларнинг
бугунги кунда янги ёндашуви – корпусга асосланган тадқиқотнинг муҳандислик соҳаси
терминлари бўйича ўрганилганлик ҳолати кетирилаяпти. Бунда муаллиф Россия ва
Ўзбекистон тилшуносларнинг термин ва терминология бўйича қилинган ишлари ҳамда
Европа ва Шарқ тилшуносларнинг терминларни корпусга асосланган тадқиқотлари
ҳақида ишларини шарҳлаб, уларга нисбатан ўз фикр ва мулоҳазаларини кўрсатиб ўтган.
Калит сўзлар: термин, терминология, муҳандислик, корпус лингвистикаси,
тадқиқот.

CONTEMPORARY DEVELOPMENT LINGUISTIC RESEARCH TERMINOLOGY IN
ENGINEERING
Nurmatova Guzal Khakimovna,
Associate Professor, Department of Uzbek and Foreign Languages, Navoi State Mining
Institute
Abstract: This article discusses the ideas and opinions on terminology investigated by
linguistic scholar that emphasizes the contemporary approach – corpus-based study of engineering
terms. The author reveals and interprets the works carried out on terms and terminology by
Russian and Uzbek linguists as well as the scholarly view point of European and Eastern linguists
concerning corpus-based study for engineering term analyses.
Key words: term, terminology, engineering, corpus linguistics, research.
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕРМИНОЛОГИЯ В ИНЖЕНЕРНОЙ СФЕРЫ
Нурматова Гузаль Хакимовна,
Доцент кафедры узбекского и иностранных языков Навоийского государственного
горного института
Аннотация: Данная статья рассматривает вопросы терминов и терминологии
учеными лингвистами, а также новый подход – корпусного исследования терминов
инженерной сферы. Автор приводит мнения о терминах российских и узбекских
лингвистов, корпусное исследования терминов европейских и восточных лингвистов,
интерпретирует их суждения и выдвигает свои мнения.
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Илм, фан ва техника тараққиёти бугунги кунда жадаллик билан ривожланиб
нафақат тилшуносликнинг лексик қатламини бойитиб, балки нутқимизда ҳам
ишлатилаётган фаол лексик бирликларга айланиб бормоқда. Амалий тилшуносликнинг лексик қатламини ҳосил қилувчи термин ва термиологиянинг лингвистик
аспектларидан терминшунослик бугунги кунда кўплаб тадқиқотчиларни диққатини
тортмоқда. Терминлар тилшуносликнинг махсус лексик қатлами бўлиб, нафақат
маълум бир тизимни ташкил қилади, балки ахборот-коммуникацион ва илмийтехник тараққиёт сабабли ҳар қандай тилнинг сўз бойлигини оширувчи лексик
манбаидир. Шу ўринда айтиб ўтиш жоизки, “терминология” сўзи кўп маъноли
бўлиб, у терминларни ўрганадиган фан бўлиши билан бирга, маълум бир соҳа
терминларининг мажмуи тўғрисидаги ҳам фандир. Аммо термин ва терминларни
ўрганадиган фан деган таърифга кўпроқ “терминшунослик” сўзи ҳам мос келишини, “терминография” эса лексикографиянинг бир қисми бўлиб, терминшунослик
билан узвий боғланган ҳолда терминологик луғатлар тузиш тўғрисидаги фандир
[15.Б.16].
Муҳандислик соҳасининг лексик қатлами бугунги кунга келиб серқиралиги
билан ажралиб, уларнинг шаклланиши, ривожланиши ҳамда функцияси бугунги
кун лингвист ва терминшунос олимларнинг диққатини тортиб келмоқда.
Муҳандислик терминлари энг қадимги даврлардан пайдо бўлишни бошлаб то
ҳозирги кунга қадар нафақат илмий техник соҳаларда, балки кундалик нутқимизда
ҳам фаоллаша бошлади.
Охирги ўн йил давомида лингвистика оламида корпусга асосланган (CorpusBased/Corpus-Driven) тадқиқотлар жуда кенг кўламда, АҚШ, Европа ва Узоқ Шарқ
давлатларида амалга оширилиб келинмоқда. Ҳозирги замон тилшунослари инлиз
тилини ўқиш ва ўрганишда EAP – English for Academic Purposes (Инглиз тили
академик мақсадлар учун) ҳамда ESP - English for Specific Purposes (Инглиз тили
махсус мақсадлар учун) тушунчаларга бўладилар. Бунда, биринчиси филологик
йўналиш, яъни мутахассис ўрганувчилар учун, иккинчиси эса нофилологик, яъни
номутахассис йўналишлар учун мўлжалланган. Корпус лингвистикаси инглиз
тилини ҳам ўқитиш ва ўргатишда ҳам лингвистик тадқиқотларни амалга оширишда
бугунги кундаги энг қулай ёндашув ҳисобланади. Корпус лигвистикаси таржимашунослик, стилистика, типология, дискурс таҳлилда ўрганувчилар учун Бугунги кунда
Буюк Британия нашриётларининг маҳсулотлари (Кэмбридж Пресс), луғатлар,
дарсликлар, ўқув қўлланмалар, ўқув дастурлар корпус тадқиқотларнинг самараси
асосида яратилиб келинмоқда. Айниқса корпусга асосланган тадқиқотлар
нофилологик йўналишда инглиз тилини ўқитиш ва ўрганишда жуда самаралидир.
Чунки инглиз тилини бўлажак муҳандис ёки медик ёки юристга ўргатаётган
ўқитувчи ўша соҳа бўйича билим ва кўникмаларга мутлақо эга эмас. Ҳозирги давр
талабига кўра эса инглиз тили бўйича амалга оширилаётган ишлар ва реформалар
бўйича бўлажак мутахассис ўз соҳаси бўйича замонавий билимга эга бўлиши, яъни
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дунёнинг етакчи давлатларнинг тажрибаларни ўрганиш орқали янги ихтиролар,
инновциялар ва лойиҳалари билан ўз соҳасини илмий қирраларини очиши учун
хорижий тилларни билиш жуда муҳим ва долзарб масалага айланди. Шуни
таъкидлаш жоизки, инглиз тилининг ишлатилиши, интернетдаги маълумот 90%,
илмий ва техник маълумот 50%, халқаро конференция ва ташкилотларда 85%, китоб
публикациялари 28% ларни ташкил қилади. Бундан ташқари сайёрамиздаги 8 млр.
аҳолидан 400 млн.ни учун инглиз тили она тили бўлиб ҳисобланиши, 700 млн. аҳоли
учун эса хорижий тил сифатида билишини, етакчи университетлар томонидан 597
млн. бепул он-лайн курслари таклиф қилиниши инглиз тилининг кучли мавқеига
эгалиги шак-шубҳа йўқдир. Аммо шуниси қизиқки, Оксфорд луғатида 500 миннгдан
зиёд инглиз тили сўзлар келтирилган бўлса, яна шунча, яъни 500 минг дан илмийтехник терминлар луғатга ҳали киритилмаган экан. Демак, инглиз тилидаги фан ва
техника терминларини, хусусан бизнинг ишимизда муҳандислик трминлари устида
тадқиқотолиб бориш ҳам педагогик ҳам илмий мақсадлар учун тадқиқотларни
амалга оширишда лингвистика соҳасида, хусусан замонавий - корпус лингвистикасига асоосланган олиб борилга тадқиқотимиз бугунги кунда ёш авлодни - бўлажак
кадрларни ўқитиш ва ўз соҳасининг етук мутахассис тайёрлашда муҳим аҳамиятга
эгадир.
Ушбу тадқиқотда муҳандислик терминларни таҳлил қилиш учун корпус
лингвистикаси бўйича замонавий тадқиқотларни шарҳлаб чиққанимизда ғарб
тишуносларнинг Мак Энери, Энтони Лауренс, Валкав Брезина, Ольга Мудрайа,
Россия тишуносларнинг Павел Захаров, Ольга Крюшенко, ҳамда шарқ
тишуносларнинг Кийоми Чужо, Такахиро Накамуро, Изток Косем Косем каби
тилшуносларнинг ишлари ва тажрибаларига таяндик. Муҳандислик соҳасисининг
серқирралиги унинг ҳар бир йўналиши ўзига хос терминларига эга бўлишига
муҳим сабабдардан биридир. Ўз навбатида ҳар бир муҳандислик соҳасининг
терминлари ўзига хос хусусиятларига эгадир. Турли йўналиш терминларини икки
ёки бир неча тилда ўрганиш ва бунда хорижий тажрибаларни қўллаш жуда муҳим
ва мақсадга мувофиқдир. 60-70 йиллар тилшуносларнинг фикрига кўра
муҳандислик терминларининг асосини “соҳа техникаси” тушунчаси орқали унинг
асосий мағзини, яъни маъносини технологик жараён ташкил қилади”, деган фикрни
илгари сурганлар. Ушбу фикрга кўра ҳар қандай соҳа терминлари уч гуруҳга
бўлинган [6. Б. 105]:
1. Жараён/процесснинг термини;
2. Жараён/процесс олиб борилаётган аппаратнинг термини;
3. Аппаратда ишлатиладиган материал ёки махсулот номининг термини.
Аммо шуни таъкидлаш жоизки, ҳар қандай техника ва технология маълум
бир илмий асосда вужудга келади, ва ҳар қандай муҳандислик соҳасида бир нечта
илмий асослар негизида вужудга келиши мумкин. Бунан ташқари, бугунги кундаги
муҳандислик соҳалари серқирралиги билан ажралибгина қолмай, яъни фақатгина
ишлаб чиқариш ёки техника билан боғлик бўлибгина қолмай, балки бошқа
йўналишлар/фанлар (interdisciplinary) билан ўзаро кесишиши (crossdisciplinary)
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билан ҳам ажралиб туради. Масалан, атроф муҳит муҳандислиги (Environmental
Engineering), био муҳандислик (Bioengineering), ҳарбий муҳандислик (Military
Engineering), кончилик муҳандислиги (Mining Engineering) ва бошқалар. Муҳандислик соҳаларининг бундай серқирралигини ҳисобга олсак, олдинги 60-70 йиллар
тилшуносларнинг берган классификацияси бугунги кун терминологиясининг
муаммоларини ечимини бера олмайди. Демак, биз бу масаланинг ечимини
тилшуносликнинг замонавий ишларига мурожат қиламиз.
Ю.Н.Марчукнинг фикрига кўра, терминологиянинг ўрганиш объекти терминлар бўлиб, лексик нуқтаи назардан улар бугунги кундаги матн ва нутқимиздаги
тутган ўрнини ва ҳолатини характерлайди. Термишуносликнинг объекти эса махсус
лексик бирликлар, яъни айнан терминларни тадқиқ қилиш ва терминларнинг янада
самарали фойдаланиш ва мукаммаллаштириш бўйича тавсияларни яратиш бўйича
уларнинг хусусиятларини, шаклланиш қонуниятларини, ривожланишини тадқиқ
қилиш мақсад қилиб қўйган. Терминографиянинг объекти эса терминологиядаги
маълумотларга асосланиб маълум бир соҳа ёки соҳалар терминлари тўплаш
фаолияти билан боғлиқдир. Шуни айтиш жоизки, ҳам термиология, ҳам
терминшуносликда ҳам терминографияда маълум бир лингвистик аспектлар
вужудга келади ва улардан қўйидаги муҳим аспектларни бизнинг тадқиқотимиз
учун келтирдик:
 Нутқ ва матнларнинг автоматик ишловдаги терминларнинг ўрни;
 Терминларнинг анализ ва синтез қилишдаги муаммолари;
 Терминоситеманинг пайдо бўлиши ва ривожланиши;
 Замонавий терминологиянинг ўрганилиша ва унинг диахроник аспекти;
 Терминография муаммолари
Кўриниб турибдики, уларнинг ҳар қайси терминология, терминшунослик ёки
терминографияга тегишли бўлганлиги туфайли тадқиқотимизда ҳам терминология
ҳам терминшунослик ҳам терминографиянинг лигвистик аспектларига мурожаат
қиламиз. Тадқиқотнинг объекти сифатида инглиз ва ўзбек тилларидаги муҳандислик терминларидир, предмети эса лигвистик корпуснинг ўзи ҳисобланади. Бунда
аввал инглиз тилидаги муҳандислик терминлари замонавий илмий муҳандислик
соҳасига оид мақолалар танланиб, сўнгра муҳандислик терминлари ажратиб
олинади. Ушбу илмий лойиҳамиз империк тадқиқотга (empirical sudy) асосланган
бўлиб, унда ҳам квантатив (quantative) ҳам квалитатив (qualitative) усулларидан
фойдаланилган. Бунда компьютер дастурларидан фойдаланилади ва терминлар
маълумотлар базасини, яъни корпуси яратилди ва статистик усул орқали.
Терминларнинг анча қадимий эволюцион ривожланишини ҳисобга олганимизда,
бугунги кунда энг долзарб ва фаол ишлатиладиган муҳандислик терминларнинг
ўрганиш заруратини ҳисобга олган ҳолда тадқиқотимизнинг кейинги босқичида биз
лингвистик таҳлилимизни янги, ноноанъанавий усул - корпусга асосланган
лингвистик таҳлил ёрдамида амалга оширдик ҳамда улар лексик-семантик
хусусиятлар бўйича классификация қилинди ва ўрганилди:
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 Мазмун-моҳият. Бунда термииннинг табиий тилни (natural language)
ифодаловчи матн, яъни муҳандисликка оид илмий журнал контексти терминларнинг маъно ва мазмуни аниқланди (махсус компьютер воситалари ёрдамида);
 Шакл/Форма. Термин ва терминли бирикмаларнинг ясалиши;
 Функция. Муҳандислик терминларига хос бўлган (номинатив, сигнатив,
коммуникатив, прагматик, эвристик) ҳусусиятлар аниқланди.
Тилга ҳамиша мураккаб тизим сифатида қаралиб, (инсон ва тил – тил ва
инсон, жамият ва тил – тил ва жамият, тил ва маданият – маданият ва тил) ўзаро
муносабатларда намоён бўлиб келган. Замонавий тилшуносликка тилга антропоцентрик парадигма позициясидан тилнинг хусусиятларига ва функцияларига
таъсир қилишни ўрганиш тенденцияси бугунги кунда энг етакчи ҳисобланади, яъни
тил ўз-ўзидан мавжуд эмаслигини, маданиятнинг ҳамда ўша маданият ичидаги
инсоннинг ривожланиши ва инсоннинг ўзи фаол тарзда унга таъсир этишидир.
Кўпгина лингвистик тадқиқотлар фаннинг бугунги замонавий ривожланиш
босқичида муаммонинг аниқ ва лўнда таърифини ва ечимини келтириш учун бир
неча фанлар ёки соҳалар кесишмасида аниқланиб келинмоқда. Лингвистик
муаммоларни анализ қилиш жараёнида нолингвистик омилларнинг, антрополингвистик, социолингвистик, лингвомаданият позициялари томонидан тилга бўлган
таъсири катта ва яққол акс этади.
Муҳандислик терминларининг (МТ) инглиз ва ўзбек тилларидаги ясалиши ва
функцияси ҳар томонлама чуқур таҳлили айнан муҳандисликнинг бир неча
соҳалари лингвистик муаммолари кесишмасида ўрганилиши мумкин. Бизнинг
тематикамиз нуқтаи назарида муҳандислик терминлари ва уларнинг қисқартирилган деривантлар – муҳандислик соҳасида қўлланиладиган терминларнинг бир қатор
ҳусусиятлари, бизнинг тадқиқотимизда империк материалларни йиғиш ва таҳлил
қилиш учун мўлжалланганлигини ва мос келишини ҳисобга олган ҳолда, МТ
ўрганилганлик ҳолатини кўриб чиқишимиз керак. Бу эса ўз навбатида, “муҳандислик термини” ва “муҳандислик терминология” деган тушунчаларига мос келадиган
таъриф бериш учун ҳам муҳимдир. Дериватология ва номинация йўналишлардаги
билим ҳам принципиал аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг асосий тушунчалари
назарий бўлимда кўриб чиқилиши кўзда тутилган ҳамда диссертациямизнинг
назарий ва методик қисмлари, кейинчалик деривацион қоидаларини намоён
қилишда инглиз ва ўзбек тилларида МТ қисқармаларининг шаклланишини
кўсатиш учун ҳам мустаҳкам пойдевор ҳисобланади.
“Термин” тушунчаси тил муаммоларини таҳлил қилиш ва ўрганиш
доирасида тез-тез учраб туради. Бир томондан бу сўз ғоятда таниш ва аниқ ҳодисани
кўрсатса, иккинчи томондан – ўзида унинг чуқур ўрганилишини кўзда тутадиган кўп
компонентли элементни акс эттиради. Ҳам мамлакатимизда, ҳам хорижий
тилшуносликда кўпгина олимлар ушбу муаммога жуда катта қизиқиш билан қараб
келганлар. Ушбу соҳанинг назарий фундаментини мустаҳкамлаш мақсадида турли
муаллифларнинг ишларини кўриб чиқамиз.
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Термин аниқ, бир маъноли, экспрессив хусусиятларидан холи бўлиб, ўз
навбатида, ўз терминологик соҳа майдонида аниқ, аммо ушбу майдонидан чиқиши
билан, ўз асосий хусусиятларини йўқотадиган сўз ёки сўз бирикмасидир.
Терминнинг ясалиши ўзлашган сўзларнинг сўз ясалиш усулларини қамраган ҳолда,
миллий тил қуролларининг қўлланилиши билан юз беради. Термин умумхалқ
лексикасига ўтиши ёки аксинча умумхалқ лексикасидан терминга, шунингдек,
бошқа термин тизимига (теминосистемага) ҳам ўтиши мумкин [7. Б.19].
Термин умумхалқ сўзларидан фарқли ўлароқ экспрессивлик хусусиятларига
эга бўлмаслиги керак. Стилистик бўёқдорлик фақатгина умумсўзлашувчи лексика
учун характерли белги бўлиб, муайян термин тизими бундан мустасно. Бунда
терминология ва умумхалқ сўзлари ўртасида доимий равишда алмашинув кузатилиши мумкин. Демак, айтишимиз мумкин-ки, бир соҳа терминлари бошқа соҳага
ўзлаштирилиши мумкинлиги англашилади [15. Б. 290].
Шелов Ш.Д. терминларни фан соҳаларига кўра бўлади, шунингдек, англашиладики, турли билим соҳаларига оид терминлар – кенг кўламда мазмун касб
этадиган терминология. Шунга мувофиқ муҳандислик воқелиги тушунчаси ва
ҳодисасини англатувчи ҳамда тавсифловчи муҳандислик фаолияти терминологияси
тор доирадаги терминология маъносини (тушунчасини) беради. Фан-техника тили
муайян табиий тилнинг адабий шаклида терминологиянинг табиий муҳити акс
этади [17. Б. 795].
Шелов Ш.Д. терминнинг бир маънолиги масаласи борасида яққол фикрни
бермайди, у фақатгина муайян бир билимлар соҳа терминологияси баъзи умумий
муҳитнинг ажралмас қисми эканлигини ва у ерга бошқа билимлар соҳалари,
мураккаб жамлик каби, ўзининг терминологияси билан кириши мумкинлигини
ҳамда узлуксиз алоқада бўлиши натижасида уларнинг компонентларининг
кесишишига ёки тўқнашувига сабаб бўлади деган фикрни таъкидлайди.
А.А. Реформаторский, термин ва унинг моҳияти нима, масаласи ечимига изоҳ
берганда номинация ва унга яқин тушунчалар позицияси томонидан қарайди. У
терминни “мураккаб уч қатламли шаклланиш” [6. Б. 110] деб, унинг компонентлари
қуйидагилардан иборатдеб кўрсатади:
а) табиий-товушли субстракт – термин структурасининг материал компоненти, шунингдек, идеал (семантик) сўзни шу тарзда тасвирлар экан, аввало, сўзнинг
диалектик материал қобиғини (товуш) ҳамда бенуқсон (маънони) ҳосил қиладиган;
б) логик субстракт (у термин ҳақида маълум бир соҳа билимларини унинг
предметлар ва ҳодисалари ҳақидаги мажмуасини ташкил қилувчи сўз ёки сўз
бирикмаси сифатида):
в) терминологик моҳият (сўзнинг семантик ва ички белгилари, яъни билимлар
соҳаси ва фаолиятида, муайян бир терминологик майдонда термин ролини
бажариб, инсон фаолияти ёки алоҳида билимлар соҳасини англаш ва назарий
таърифи элементи ҳисобланади) ” [15. Б. 287].
Терминни кўп компонентли ҳосила сифатида қараш орқали, унинг моҳияти
фақатгина маъноси томонидан эмас, балки бир терминологик майдоннинг бошқа
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маъноларининг логик боғлиқликлари, шуниндек, унинг функциялари жамлиги
билан биргаликда кўплаб тушунчаларни диалектик ўзаро боғлиқлигини тўлақонли
ва бир маъноли термин сифатида тушунишимиз орқали очилиши мумкин.
Термин фақатгина кўпкомпонентли тушунчалар мавжуд бўлган структуранинг логик (мантиқий) қисми сифатида қаралгандагина тушунарли бўлади, шу
билан бирга терминнинг аҳамиятлилиги номинация жараёнида асосий хусусиятлари ва функциялари билан мослашганда намоён бўлади [4. Б.50] .
Термин маълум бир термин тизими доирасида стилистик ва баҳоловчи
компонентлари мавжуд бўлмаган моносемага интилади. Термин тизими – маълум
бир соҳа тадқиқоти ҳамда унинг тушунчалари ва ҳақиқий тасаввурлари жамланмасининг акс этиши ва мустаҳкамланишидир. Термин ўзининг табиий шароитида
мавжуд бўлгани каби термин тизмининг ажралмас қисми бўлиб, ўзининг аҳамиятлилиги унинг маъно ва функцияларида жамланади. “Термин” ва “Термин тизими”
тушунчаларининг талқинидан сўнг “муҳандислик термини” ва “муҳандислик
термин тизими” деган тушунчаларни олиб чиқишимиз мумкин. Муҳандислик
термини юқорида келтирилган “термин”га берилган таърифдан келиб чиққан ҳолда
муҳандислик соҳа ва унинг турдош соҳа билимларини намоён этадиган тушунчадир
[7. Б.1.]. Юқорида келтирилган шарҳларимизга кўра, “муҳандислик термини –
муҳандислик соҳасидаги тушунчани (ёки ҳодиса-жараённи) номлайдиган ва
белгилайдиган сўз ёки сўз бирикмаси”. Муҳандислик термини ҳам муҳандислик
соҳасида моносемик ҳисобланади. Бунда муҳандислик терминологияси деганда
муҳандислик соҳа тадқиқотининг касбий-илмий билимларнинг номинацияси,
белгиси ва фиксацияларининг жамланмаси ҳисобланади.
МТлари эмоционал ва баҳоловчи компонентлардан холидир, аммо бу ерда
айрим деталларни ҳисобга олиш керак. Умуман олганда, муҳандислик термин
тизими ўзининг маълум ва аниқ чегараларига эга бўлган термин тизими
ҳисобланади ҳамда бошқа тизимлардагидек унинг ядро ва перефириясини аниқлаш
мумкин. Муҳандислик термин тизимининг ядроси эмоционал хусусиятларга эга
бўлмаган моносемик, лўнда терминлардир. Муҳандислик термин тизимидаги
бундай терминлар унинг асосий қисмини ташкил этади. Иккинчи даражага,
периферик - айрим терминларининг ҳосил бўлиш қоидаларидан ташқари бўлган
терминлардир. Бундай тил бирликларининг пайдо бўлишини бир неча сабаблар
кўрсатиши мумкин. Биринчидан, улар муҳандисликнинг ҳам стандарт ҳам
ностандарт тил элементларидан ташкил топган ҳамда бевосита термин ҳосил
бўлган ўша (миллий) тил тизимининг ажралмас қисми сифатида терминологик
лексик тизимнинг компоненти ҳисобланади. Иккинчидан, муҳандисликнинг бошқа
соҳалари жадал тарзда ривожланиб кетиши натижасида тил бирликларининг
тартибсиз тарзда, аммо шу билан бирга, МТларининг мазмун-моҳияти тўлиқ ва кенг
кўламда акс этиши билан ҳосил бўлади.
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